Сефер Агабубаев

Студенческие байки

Фантастическая пьеса

 История первая

 3937 год манифестации Будды

Исторический университет Альфа Проциона. Отчёт о преддипломной

практике: \*Изучение выдающихся личностей в истории человечества,

основателей трёх земных религий- буддизма, христианства и ислама\*.

Необычная комиссия ректората- представители государственных

кругов, общественные деятели, политики и учёные с мировым именем.

 Декан, открывая стеклянные двери большого лекционного зала-

 вызывается Шарма Бодх.

Волнение в стане студентов небольшими группами, рассредоточившихся в вестибюле. Сквозь толпу пробивается среднего роста, загорелый, в лёгком одеянии, вроде туники-дхоти на бёдрах и плече, ариец.

 Председатель комиссии, академик Хэнк Мори-

 Мы слушаем внимательно вас Шарма,

 что там вы натворили на Киннере?

 И чтоб не напрягать голосовые связки

 и исключить утаивание правды

 к полярису-визору подключитесь на сиденье;

 мы будем видеть, слышать, сопереживать-

 все вместе в приключенье окунёмся,

 которое планету изменило.

 Шарма, начинает рассказ-

 Да ничего особенного я не вытворял,

 стараясь уложиться в рамках правил и устава.

 Распределитель, как вы видите в отчёте,

 мне выдал практику в системе Близнецов.

 Стандартная программа: минимал защиты,

 мимикрии, питания и связи. Ноль-транспорт

 высадил в горах, оставив маячок и в шпуг-режиме

 удалился, оставив на орбите зонд-приёмник.

 А я тем временем к селению ближайшему пошёл,

 к природе чтоб привыкнуть планетарной.

 Вошёл в контакт с подростком-пастушком.

 Лингвёр язык мне выдал и общие понятия о мире,

 из памяти скачав аборигена образов стандарт.

Проконсул Дон Зу, встревая в голографическое, видеоживописное повествование студента, разворачивающееся перед судейской коллегией-

 Довольно нам инструкции читать.

 Дворец откуда взялся и правитель?

 Тот самозванец и царёк, нарушивший презумпции закон-

 не вмешиваться в жизнь аборигенов.

 Каким авантюристом надо быть,

 чтоб Буддой нагло представляться!

 Шарма, краснея и бледнея попеременно-

 Ну это же дипломное задание моё- жизнь и ученье Будды в современном мире.

 Я лишь старался повторить этапы его жизни.

 А если в образ не войти, то практика никак сдана не будет.

 Политический лидер конфедерации рукава Ориона галактической спирали Хаир Набе-

А что, сынок мне нравится, ей-богу!

Ну малость палочку загнул пострел. Но замысел, неординарность исполненья- молодчага.

 Ты не стесняйся, продолжай.

 Пожурить мы должны тебя немного.

 Кто ж знал, что мудреца ты сможешь повторить

 насколько глубоко, настолько и масштабно.

 Шарма, собравшись-

 Их верования вроде шаманизма,

 но вялые, статичные абстракции

 застаивавшие жизнь, развитие, познанье-

 всё племя словно тени без дыханья.

 Вот, собственно, тогда я и решил- немножко их встряхнуть.

 По-случаю, достался мне рабочий молектронник

 из бытового комплекса первичных колонистов.

 Местечко присмотрев по-над селением,

 задал тибетского дворца программу

 и, бросив кокон, вырастил Махал.

 А дальше, так..., рутина- местные сбежались,

 красой и роскошью любуясь до потери пульса

 и потихоньку я устроил им ликбез,

 внушая практику простого домостроя,

 с познаньем, любознательностью и просвещеньем.

 Их, через месяц, не узнать. Работают не покладая рук,

 умения чеканят, все строятся и учатся,

 организуя быт, хозяйство, отношенье с краем.

 Короче, жизнь кипит вовсю.

 Шаман и вождь их не нарадуются братству,

 сплочённости, энергии сельчан,

 практически в дворец, ко мне переселившись.

 Всё это время, почти год, своим примером племя заразило

 уделы всех соседей, как пожар лесной

 распространившись за пределы континента.

 И в миг народный апогея, завету Будды следуя пристрастно

 оставил племя я, уйдя

 под утро выскользнув и в странствие пустясь.

 Я рощу приглядел долиной ниже и там обосновался,

 шалаш соорудив у бурной речки.

 Профессор Тонин Лей, религиовед-

 Ваш ход убойно-эффективен: соблазнить и бросить!

 Поднять с колен зачуханное племя

 и в самый удовольствия момент

 оставить их одних, разбуженных и одиноких

 без покровителя и мецената.

 Шарма-

 Вы б видели, как бросились на поиски они,

 прочёсывая горы через сито.

 Спустя неделю всё ж меня нашли.

 Явились делегацией старейшин,

 вернуться уговаривая слёзно.

 Я в ни какую- мол, путь духа до конца пройду и точка.

 Понятно огорчились, покивали и смирились,

 дозорных оставляя следопытов,

 за мной присматривать, оберегать.

 И ... месяцы пошли своею чередой.

 Так, в практике срединного пути-

 на Кинне медленнее время,

 я себе позволил ещё год

 в йогическом усилии стараться.

Голограмма выделила участок реки, изгибающийся под крутым берегом, заросший густым кустарником у лесной опушки и прореживаемый небольшими полянами.

 Шарма, продолжая-

 К сожалению, безрезультатно.

 Почти что ничего не получалось.

 Срок поджимает освоенья темы,

 а достижений никаких. Казалось всё напрасно...

 Сижу себе однажды, прислонившись

 к большому дереву кураихи у речки,

 смотрю на успокоенный поток.

 Так тихо стало и спокойно на душе.

 И больше ничего не надо,

 нет смысла думать, мучиться, переживать,

 о жизни беспокоиться условной;

 полузакрыв глаза блаженствовал приватно,

 но яркий свет мешал,

 наверно отблеск от воды, подумал...

 А там- блистающий абрис,

 намёк из воздуха, соткавший молодого Будду.

 Астрофизик, руководитель агентства Х-контакта-

 Кхе, кхе, действительно, ирония Фотуны.

 Наше агентство- армия спецов,

 учёных разных профилей и техник,

 бессильно оказалось связь установить

 с так называемым Синклитом высших сфер,

 с Союзом невозможных цивилизаций.

 И невозможных потому,

 что уровень развитья их

 не поддаётся никакому осмысленью.

 А тут является студент- авнтюрист,

 весь омут взбаламутил планетарный,

 внимание привлёк к себе Великих,

 пройдоха и хитрец,

с душою чистою ребёнка, видать понравился Держателям галактик.

Наш шалопай устроил эволюцию Киннеры, а посланный Синклитом,

 прогресс устроил, в свою очередь, студенту.

 Обращается к Шарме-

 Мы упустили факт наиважнейший,

 в своём неумном поиске контакта,

 что дух универсален и любим,

 что он есть пропуск к лестнице вселенной.

 И твой поступок, возмутительный заметь, открыл

 канал обмена и возможности альянса

 с Синклитом повелителей галактик.

 Шарма спокоен, а члены комиссии недоумённо смотрят на застывший

 стоп-кадр мнемограммы голографического воспроизведения, показывающий

 переливающуюся серебром излучину реки-

 Но Будда показал мне способ истинного действа

 и я вошёл в Нирвану вместе с ним,

 там слившись с То, чему названья нету.

Заместитель генерального секретаря земной федерации Систем и Колоний-

 Его зовут Акшобхья Инто и с Буддой он знаком не понаслышке.

 Сынок, Земля обязана везенью твоему.

 Ты стал Их инструментом и расчётом,

 через тебя они воздействовали на Киннер,

 увязший в роковой детерминанте.

 И на земле подобное случалось-

 копни чуть мифологию народов древних.

 Совет прислал нам приглашенье. Угадай,

 кто в списке значится под номером один?

 История вторая

 3549 год от рождества Христова

 Тау Кита, форпост звёздной границы человечества. Орбитальный комплекс станции с длинными иглами стыковочных мачт. Пассажирский космолайнер элит-класса в зоне карантина. Криогенные соты активированы, пассажиры постепенно приходят в себя. Атташе по культуре и ксенологии в отдельной каюте, положенной его статусу, обнаруживает \*левого\* пассажира.

 Пассажир-

 Здравствуйте, не правда ли, уютно?

 Атташе, удивлённо, а потом возмущённо-

 Кто вы такой и как сюда попали?

 Пассажир-

 Позвольте мне представиться по форме.

 Меня зовут Эрази Фабиен,

 брат-проповедник слова Иисуса.

 Атташе-

 И что с того?

 Всё это объясняет, почему вы здесь?

 Эрази-

 Вы совершенно правы,

 я не хотел присутствием своим

 стеснять персону вашу занятую.

 И раз так неудобно вышло-

 на то есть веские причины,

 я сглажу эту неприятность маленьким рассказом,

 все ваши подозрения развеяв.

 Нам всё равно торчать в вольере карантина.

Атташе недолго думает, поглаживая \*тревожную\* кнопку на наручном браслете кивает, вытряхивает две пилюли болеутоляющего из тюбика.

 Передумывает, кладёт обратно-

 Вам не пройти заслон таможни.

 Валяйте, кто б вы ни были- убийца,

 миссионер, авантюрист или подосланный шпион.

 Отсюда вам не выйти без меня-

 я дал сигнал своей охране

 быть настороже. Вы под контролем.

 Воздержитесь от движений резких

 тем более меж нами силовой барьер.

 Так уж и быть, хоть время с пользой

 проведём, надеюсь. Послушаю,

 что там мне наплетёте брат Христов.

 Эрази, улыбаясь-

 Вы ошибаетесь, поверьте,

 не злодей я, а скромный Господа служитель

 и семинарии студент.

 Так что начну я с самого начала.

 Атташе-

 Без дальних предисловий… Хорошо,

 всё расскажите внятно, то бишь кратко

 и этим участь вы облегчите свою.

 Эрази-

 По воле божьей семинарию закончив,

 с Наставником своим поговорив,

 на службу был направлен в мир Борея.

 Сел в космолёт транзитного маршрута-

 четыре остановки по пути, четыре мира!

 А под конец, остался я один из пассажиров.

 Признаться в поясе туманного Персея,

 включив автопилот, расслабилась команда

 и космолёт, тараня астероидное поле,

 чтоб исключить фатальную ошибку-

 потерю груза, то есть пассажира,

 инструкции согласно, ввёл меня в анабиоз,

 в спаскапсулу вогнав, мгновеньем позже

 к ближайшей выстрелил системе.

 Атташе-

 Кота, что тянете за хвост…

 Ну, ближе к делу наконец!

Эрази, терпеливо продолжая-

 Вот я и сверзся на планету Акридидов.

 Аборигены метров так под два, чуть выше

 и схожесть очевидна с саранчой.

 Весьма воинственны и дерзки-

 я в самой схватке очутился,

 в войне очередной, междоусобной,

 свалившись капсулой на голову гиганта,

 извечного врага их- Веспидида.

 Естественно, угробив насмерть молодца.

 А тот вождём иль полководцем оказался.

 Вся армия мохнатых ос застыла,

 пыл боевой утратив безвозвратно.

 Сражение сошло на нет-

 инсекты гордо отступили.

 Ну, а акриды, извлекли меня из груды

 металлолома, что от капсулы остался,

 и как трофей победный, вернее, как штандарт

 поволокли в свой… э-э… бедлам, селение короче.

 Спустя неделю оклемался я, освоился

 и занялся прямой обязанностью своей-

 жизнь и ученье Иисуса возвещать!

 Часовню я просторную поставил

 соорудил амвон, им проповедовать благое

 и слово божие в смирении донести.

 Атташе-

 И как они всё это восприняли...?

 Небось поджарили за пятки?

 Проповедник, вздохнув-

 Почти что угадали вы.

 Чтобы принять дух миролюбия,

 любви и всепрощения

 нужны года и ежедневный тяжкий труд.

 Примером личным вдохновлять и за собой вести.

 Я пару месяцев старался, просвещал,

 пытаясь укротить нрав кровожадный дикарей...

 Что ж, честь им и хвала- они молчали и терпели

 на посягательство родной культуры,

 меня оберегая от всего.

 Внутри селения устав церковный выполняя,

 за мною следовали, крестились и молились,

 друг дружке щёки лобызанью подставляли,

 неукоснительно дух, букву и закон блюдя.

 И вот, под утро, Старшие явилися ко мне,

 схватили за руки и плача повели на площадь,

 себя и в грудь бия, и волосы (условно) вырывая.

 И вижу, Господи, крест паства возвела моя,

 меня, как и Христа к нему прибить удумав.

 Чуть не сомлел я, сил остатки собирая,

 увещевая их, Евангелия сущность разъясняя...

 Слышит какие-то утробные звуки, смотрит на атташе.

 Тот багровый от сдерживаемого хохота и слёз, корчится в кресле.

 Атташе-

 Ну и придурок ты, а чё хотел?

 Поведать ксеносам земную сказку?

 Твои акриды, выслушав внимательно все факты,

 этапы жизни и распятия Христа,

 решили прихоть, причём буквально, выполнить твою.

 Срок подгадав служения Христова-

 его пришествие в Иерусалим,

 как там в евангелии описано подробно,

 они к логическому завершенью подвели

 твой же рассказ, распяв посланца с неба,

 как он того и хочет...-

 вытирает носовым платком глаза-

 а как ты спасся от распятья проповедник?

 Эрази, само терпение и смиренность, сложив ладони у груди -

 Когда увидел, что распятье неизбежно,

 смирился с участью своей, поняв,

 что это испытанье в вере и надежде-

 так умереть, как умер наш Спаситель-

 заслуга высшая и честь...

 Было очень больно… боже, что Ты вынес!

 Но удивительно, под вечер боль ушла!

 Там, видите ли, два светила. Одно заходит,

 а во след, второе солнце к ночи озаряет

 серебряным сияньем мир Акридов.

 Как странно, не могу сказать, что было:

 то ль сок из дерева целебного струясь,

 по клиньям исцелил и плоть, и душу-

 эфрим цветёт, когда в зените белый карлик.

 То ли само серебряное Солнце, но не смейтесь,

 лучом пронзив, со мною говорило, помогало...

 Атташе, разглядывая семинариста, как какую-то диковинку-

 Слышь проповедник, н-даа...

 ты переплюнул всех, кого я только знаю.

 Наркотик древа боль унял и раны исцелил?

 Вот это глюк поистине масштабный,

 как в песне- со звездою говорить!

 Смотри, не проболтайся наркоманам.

 Эрази-

 Торопитесь вы слишком. Это не наркотик был-

 а нечто, что во мне зажгло сознанье

 в ответ на то, что низошло с лучом.

 Та сущность Солнца- мирозданье показало мне,

 возвысив дух и плоть в подобие Христа,

 всю \*ночь\* уча, преображая. А на утро,

 когда собралися сельчане попрощаться,

 на смертном одре с жертвою завета,

 вознёсся я,

 над местом казни воспарив,

 под изумлённый гул уверовавших жителей селенья.

 И стоя в небе, наставленье дав им, удалился,

 к Светилу полетел благодарить за всё.

 Оно меня благословило,

 любовью окружив протуберанца, напоследок.

 Почти что год скитался во вселенной,

 познал я множество чудес её и мощь-

 такому приобщился, созерцал,

 что никому не снилось никогда.

 И вот решил родную гавань навестить.

 Но нужно официально появиться,

 дабы порядок устоявшийся не нарушать.

 Поэтому, моя к вам просьба будет такова-

 вот данные мои и факт обоснования-

 протягивает конус кристалла-

 Там всё записано, пожалуйста оформите

 мою заявку через все необходимые инстанции,

 и предложите власти предержащих, Акридиде

 присвоить статус заповедника Христова-

 раса инсектов согласилась на союз.

 Система в вашей контролируемой зоне.

 Поддержка во фронтире- настоящий козырь.

 Не упустите шанс и постарайтесь.

 Я позже навещу вас в ратуше Правленья.

Атташе, изумлённый неожиданной развязкой, машинально берёт кристалл и в том же ступоре видит, как проповедник, наполовину пройдя сквозь бронекорпус космолайнера, остановился-

 Забыл сказать, что ждут меня друзья,

 которых в странствиях по космосу обрёл.

 Им нравится наш мир неоднозначный!

 Так вы не против, если я миную пост контроля

 этапов приземления, военную машину не тревожа

 защиты планетарной обороны, напрямую

 возле своей духовной миссии материализуюсь?

Исчезает за стеной каюты и тут же возникает вновь, просунув голову и часть торса

обратно. Машет рукой, произносит-

 Да... кстати, таблетки больше можете не пить.